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ABSTRAKT
Ky punim trajton në mënyrë kritike motivet dhe trendet e Investimeve të huaja direkte
në këndvështrimin teorik dhe në vijim ecurinë e tyre në Kosovë. Investimet e huaja
direkte konsiderohen si një nga shtyllat e zhvillimit ekonomik të një vendi dhe padyshim
ato kanë sjellë efekte domethënëse pozitive në ekonomi. Kjo teme zgjedhur të punohet
pasi Kosova si një nder vendet qe mese shumti ndikohet nga ky lloj i investimeve dhe
është njeri nder sektorët të ekonomisë i cili në vendin tonë zë një vend me rëndësi të
madhe. Ideja për të vënë në dukje të mirat që vijnë nga këto lloj Investimesh, si edhe
faktorët që favorizojnë vendin tonë më çoi në realizimin e këtij punimi të thjeshtë. Qëllimi
kryesor i kësaj teme është të japë një mendim të IHD-ve nga ana teorike, gjithashtu të
japë një ide mbi ecurinë ndër vite të IHD-ve në Kosovë duke u fokusuar në shpërndarjen
sektoriale, gjeografike si dhe origjinën e tyre dhe analizimin e zhvillimit te tyre me qëllim
te kuptimit te llojit te aktivitetit me te shtrire në Kosovë në ketë lloje te investimeve. Duke
trajtuar prezencën e IHD në Kosovë gjithashtu nxjerrim rezultate ku tregojnë cilat vende
janë prezentë në Kosovë në formën e këtyre investimeve duke nxierur përqindjen e total
investimeve te bëra nga ato vende. Gjithashtu trajtohen edhe remitancat si një forme e
investimeve te huaja direkte në Kosovë ku siç edhe dihet ato janë prezentë në total GdpNë e Kosovës me një përqindje mjaft të madhe.
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1. HYRJE
Tema e punimit është motivet dhe trendet e Investimeve të Huaja Direkte, në të cilën siç
do të shohim në vijim është shtjelluar se si definohen Investimet e Huaja Direkte, çfarë
forma mund të kenë, cilat kompani merren me shumë me investime të huaja direkte, cilat
janë të metat dhe përparësitë cilat janë efektet pozitive apo negative në ekonomitë e
vendeve në zhvillim dhe ato të zhvilluara, cilat shtëte kanë mundësinë të ndikojnë në tjerat
dhe cilat forma ata zgjedhin për të ndikuar në ato vende.
Pastaj flitet për ekonominë e Kosovës dhe mundësitë për investime në Kosovë, ku janë të
paraqitura edhe statistikat vitale të ekonomisë, dhe arsyet e investimit në Kosovë, ku siç
shihet nga punimi në vijim ka disa përfitime të investimit në Kosovë, siç janë taksa të
ulëta, resurse të pasura dhe ambient përkrahës të biznesit hapja e vendeve të reja të punës
etj. Për të cilat do të flasim më gjerësisht në vazhdim të punimit.

Në pjesën e fundit janë paraqitur figura dhe tabela ku tregojnë se sa të hyra ka pranuar
Kosova nga investime e huaja direkte, dhe shtjellohen prej masë luftës investimet deri në
vitin 2013 e sipas aktivitetit ekonomik, në të cilën shihet se përqindja më e madhe e
investimeve të huaja direkte është në sektorin financiar. Pastaj në të është paraqitur
Investimet e Huaja Direkte sipas komponentëve në miliona € dhe në fund në të është
struktura e Investimeve të Huaja Direkte sipas shteteve kryesore, në përqindje.
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2. SHQYRTIMI I LITERATURËS
2.1 Investimet e huaja direkte –IHD

Investimet e huaja direkte i kanë fillimet e tyre që nga e shekullit të 19-të, por pas Luftës
së Dytë Botërore ato filluan të rriteshin me një ritëm më të shpejtë. Kjo rritje është ndikuar
nga një sërë faktorësh, nga të cilët, ndër më kryesori, mund të përmendet ndryshimi i
tregut në të cilin vepronin firma. Përveç tregtisë ndërkombëtare, një mënyrë tjetër që
firmat filluan të operonin dhe të fitonin pozicione në tregjet e huaja, ishin investimet e
huaja direkte. Zhvillimi i teknologjisë bëri që IHD-të të përhapen me shpejtësi në mbarë
botën, ndërsa globalizimi u krijoi mundësi investitorëve të huaj të shfrytëzonin të gjitha
tregjet e mundshme duke ndikuar në përhapjen e shpejtë të prodhimit (Mustafa, 2003).
Me potencialet që kanë, sot IHD-të shihen si një nga faktorët kyç në zhvillimin ekonomik
për vendet në zhvillim. Megjithëse disa studiues i shohin IHD-të si zgjidhje të problemeve
të ndryshme globale, të tilla si: krizat e urisë, kequshqyerja dhe dëmtimet mjedisore, nga
ana tjetër, disa studiues të tjerë mendojnë se IHD-të janë vetë instrumentet me anë të të
cilave shkaktohen këto fatkeqësi globale.
Zhvillimi dhe rritja e tregtisë ndërkombëtare e ndihmuar nga zhvillimi teknologjik kanë
nxjerrë në pah dukurinë që gjerësisht njihet me emrin globalizim. Globalizimi është
përhapja e shpejtë e prodhimit të një firme dhe shitja e tyre në mbarë botën, duke e parë
çdo vend si treg potencial dhe qendër e mundshme prodhimi ose burimi, së bashku me
rritjen e tregtisë ndërkombëtare që shkon paralelisht me këtë zgjerim global të bizneseve.
Kompanitë shumëkombëshe janë forma e biznesit që mbart globalizimin në mbarë botën,
dhe IHD-të janë një metodë e rëndësishme që shfrytëzojnë firmat për strategjitë e tyre të
rritjes globale.

2.2 Kompanitë shumëkombëshe

Kompanitë shumëkombëshe janë forma e biznesit që mbart globalizimin në mbarë botën,
dhe IHD-të janë një metodë e rëndësishme që shfrytëzojnë firmat për strategjitë e tyre të
2

rritjes globale. Sipas Shenkar (2007) shoqëritë mund të hyjnë në një treg të huaj ose duke
eksportuar ose nëpërmjet IHD-ve. Eksportimi është mënyra më e thjeshtë dhe me risk të
vogël me anë të cilit firma mund të futet në tregun e huaj, por ajo nuk ka mundësi të ketë
nën kontroll prodhimin dhe as të përfitojë nga mundësitë që mund të krijohen vetëm nga
prania konkrete në një treg të huaj. Ndërsa kur një firmë investon drejtpërdrejtë në
prodhim ose në mënyra të tjera në një shtet të huaj mbi të cilat ajo ushtron kontroll
domethënës, atëherë kemi të bëjmë me IHD-të. Shenkar, (2007) thekson dallimin
ndërmjet qarkullimit të IHD-ve dhe stokut të IHDve. Fluksi i IHD-ve i referohet shumës
së tyre të kryer gjatë një periudhe kohore të caktuar (p.sh., brenda një viti). Stoku i IHDve i referohet vlerës totale të akumuluar të aseteve me pronësi të huaj në një kohë të
caktuar (Shenkar,2007).
Për sa i përket fluksit të IHD-ve, është e rëndësishme të bëhet dallimi ndërmjet IHD-ve
hyrëse dhe atyre dalëse. IHD-të janë dalëse kur dalin nga një vend, ndërsa janë hyrëse kur
nënkuptojnë fluksin e tyre në një vend, pra kur firmat e huaja ndërmarrin investime
direkte në vendin pritës.(Sezer,H 2006)2.2. A mund të japim një përkufizim të caktuar
për IHD-të? Nëse duhet të japim një përkufizim të caktuar se çfarë janë IHD-të, do të
shohim se është e vështirë për t’i dhënë një përgjigje gjithëpërfshirëse dhe shteruese. Një
nga shkaqet kryesore të shumëllojshmërisë së përkufizimeve të IHD-ve është fakti se
investitorët e huaj, në vende të ndryshme, kanë karakteristika të ndryshme, si dhe
operojnë në përputhje me kuadrin legjislativ dhe rregullator të vendeve të tyre që mund
të jetë i ndryshëm nga kuadri legjislativ dhe rregullator i vendeve pritëse. IHD-të janë
shumë më komplekse për nga natyra sesa investimi portofol, pasi shpesh herë ato
përfshijnë edhe transferimin e mjeteve bazë siç janë njohuritë teknologjike, dhe aftësitë
menaxheriale dhe organizative. Për rrjedhojë, përkufizimi i IHD-ve nga ana praktike nuk
mund të shqyrtohet i veçuar nga përkufizimi i kompanive shumëkombëshe, i cili,
gjithashtu, nga ana e tij, është i vështirë për t’u përkufizuar (Sezer, 2006).
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2.3 Përkufizimet kryesore të IHD

Përkufizimet kryesore të IHD i gjejmë të Manuali i Bilancit të Pagesave të Fondit Monetar
Ndërkombëtar dhe të Raporti Botëror i Investimeve i Kombeve të Bashkuara i vitit 1999.
Sipas Manualit të Bilancit të Pagesave të Fondit Monetar Ndërkombëtar “Investimi
Direkt është një kategori e investimeve ndërkombëtare, të cilat pasqyrojnë sigurimin e të
ardhurave të qëndrueshme nga një subjekt rezident i një ekonomie në një subjekt që është
rezident në një ekonomi tjetër dhe ka një shkallë të konsiderueshme të ndikimit në
menaxhimin e këtij të fundit”. Raporti Botëror i Investimeve i Kombeve të Bashkuara
(UNCTAD, 1999) i përcakton IHD-të si “një investim që përfshin një marrëdhënie
afatgjatë, që pasqyron një interes të qëndrueshëm dhe kontroll të një subjekti vendas në
një ekonomi (investitor direkt i huaj ose sipërmarrje mëmë) në një sipërmarrje vendase
në një ekonomi të ndryshme nga ajo e investitorit direkt të huaj (sipërmarrja IHD,
sipërmarrja degë ose dega e huaj)” (FMN, 1993).
2.4 Pasqyrae shkurtër e trendeve të përgjithshme të – IHD

Gjatë viteve të nëntëdhjeta trendët globale të rrjedhës së investimeve të jashtme direkte
kanë pasur një rritje të vazhdueshme. Rritja e tyre ka qenë dukshëm më stabile dhe e
qëndrueshme në krahasim me të gjitha instrumentet e financimit (rrjedhës së kapitalit)
në shtetet në zhvillim (tregu financiar ndërkombëtar, huatë ndërshtetërore, kreditë
bankare, fondet qeveritare dhe portofolit investive).
IHD në shtetet në zhvillim janë rritur nga rreth 1 miliardë US$ në vitin 1990 në rreth 12
miliardë US$ në vitin 1998 (Ecosoc, 2000).
Në tabelën e mëposhtme paraqiten trendët e IJD në/nga rajonet e caktuar:
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Tabela 1. Pasqyra rajonale e IHD, (në miliarda USD)
Rajoni
Amerika Latine
Azia & Pacifiku
Europa Qnedrore dhe Lindore
Afrika
Amerika Veriore
Europa Perendimore

Investime në

Investimet

Rajon

nga rajoni

71
85
19
8
193
237

15
36
2
0,5
110
406

Burimi: (Summit, 2002)

Nga tabela e sipërme është e kjartë se përfituesit më të mëdhenj nga rrjedha neto e
IHD janë: Amerika Latine, Azia e Pacifiku, Amerika Veriore, Europa Qendrore dhe
Lindore, Afrika, ndërkaq bilanc negativ të rrjedhave të IHD ka vetëm Evropa
Perëndimore, e cila investon më tepër në rajonet e tjera se sa që pranon investime.
Përgjithësisht mund të konstatohet se 92% e investimeve e kanë origjinën nga vendet
e zhvilluara dhe se 72% e tyre prape kthehen në këto vende (UNKTAD, 1999).
Sektorët më tërheqës për IHD në vendet në zhvillim dhe në vendet në tranzicion
janë minierat, xeheroret, metalet, prodhimi i ushqimit dhe sektorët tradicional të
industrisë, industria kimike, shërbimet dhe infrastruktura publike, (sidomos energjetika
dhe telekomunikimet).
Pjesëmarrjen e madhe të IHD në investimet që bëhen në vendet në zhvillim disa ekspertë
e shpjegojnë si një sinjal se burimet tjera të investimeve dhe instrumentet e tjera
të financimit të zhvillimit (tregu financiar, tregu i kredisë etj.) nuk janë të zhvilluara
sa duhet dhe kanë potencial më të vogël.
Prandaj sugjerimi kryesor është që vendet në zhvillim dhe ato në tranzicion duhet të
përqendrohen në përmirësimin e kushteve të përgjithshme të investimeve dhe rrethinës
afariste. Përvojat kanë dëshmuar gjithashtu se efektet e IHD janë më të mëdha në
vendet me nivel më të lartë të arsimimit i cili edhe e përcakton kapacitetin absorbues
karshi FJD.
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Elementetet tjera të krijimit të rrethinës së favorshme janë:
•

stabiliteti politik

•

potencialet e tregut dhe mundësia e qasjes në tregje

•

nxjerrja dhe disponimi me profit (repatriacion)

•

zhvillimi i infrastrukturës

•

lehtësitë për konversionin e valutës

•

privatizimi dhe de rregullimi

•

konkurrenca lojale

•

siguria e investimeve (Summit, 2002).

2.5 Motivet për investimet e huaja direkte

Motivet për investime të huaja direkte nga ana e MNC-ve janë të shume llojshme, ato
mund të vin sepse ato mund të investojnë në vende të huaja duke rritur përfitueshmërin e
tyre dhe të rrisin pasurinë e aksionareve pra motivi në lidhje me të ardhurat dhe përfitimet
e kompanisë investuese .Në shumicën e rasteve MNC-të, investimet e huaja i bëjnë për
t’i rritur fitimet e veta pra fitimin e aksionarëve dhe për zvogëlimin e kostove siç edhe
janë të paraqitura me poshtë.

2.5.1 Motivet lidhur me të ardhurat

Këto lloje Të veprimtarisë janë tipike dhe të përshtatshme për MNC-të të cilat përpiqen
që t’i rrisin të ardhurat përmes këtyre mënyrave të paraqitura me poshtë:

1.

Tërheqja e burimeve të reja të kërkesës

Këtu MNC-të kërkojnë burime të reja në vende të ndryshme. Shpesh MNC-të janë të
obliguara që të dalin jashtë vendit për arsye se në vendin të cilin veprojnë, konkurrenca
ia limiton veprimtarinë e MNC-së dhe me anë të tregjeve të reja ato shtojnë shitjen dhe
rrisin shtrirjen dhe veprimtarinë e tyre në vendin e rij dhe zgjerojnë hartën gjeografike të
veprimtarisë se tyre dhe arrijnë qe të paraqesin produktët dhe gamen e tyre të produktëve
në tregjet e reja dhe të marrin numër me të madh të konsumatorëve.
6

2.

Hyrja në tregje fitimprurëse

Nëse një shoqëri tjetër ka hyrë në tregje tjera dhe ka pasur fitime atëherë edhe MNC-të
vendosin të hynë në ato tregje për të rritur fitimin e tyre. Për këtë MNC-ja mund të hartojë
një strategji me të cilën ajo do t’i ulë çmimet aktuale në atë treg duke synuar të përfitojë
blerësit aktual.
Rrezik për këtë strategji është që shoqëritë që janë më herët në këtë treg mund ti ulin
çmimet para MNC-ve duke I vënë në vështirësi MNC-të.
Ajo pra është forma thjesht për hyrje në tregje në të cilat mund të hyjnë dhe nuk janë të
dominuar nga monopolet, ku siç u cek me lart nëse në atë tregje dominojnë monopolet
edhe me e vështire të futen sepse atom und të luajnë me çmimin dhe të bllokojnë tregun
duke e quar në dështim përpjekjen për hyrje në atë treg por në përgjithësi kompanitë të
cilat synojnë të hyjnë në tregje të reja në formën e këtyre investimeve ata kanë një strategji
unike dhe çmim të volitshëm i cili synon të pëlqehet nga tregu.

3.

Shfrytëzimi i avantazheve monopoliste

Teoria e organizimit industrial përcakton se MNC-të mund të gjenden shpesh në
pozicionin monopolistik, dhe kjo ndodh kur një MNC e cila vepron në tregjet e huaja ka
një specifik të cilën nuk e kanë shoqëritë tjera, ku mund të merret shembull teknologjia e
avancuar në dallim me kompanitë vendore, njohuritë me të larta dhe ekspertiza ku
pikërisht këto mund të përdoren për diferencim nga kompanitë vendore dhe dalin me
statusin kompani monopolistike.

4.

Reagimi ndaj kufizimeve tregtare

Shpesh MNC-të bëjnë investime të huaja direkte jo për përfitime por për tejkalimin e
pengesave tregtare.

5.

Diversifikimi ndërkombëtar

Këtu MNC-të synojnë të përfshijnë më shumë tregje dhe hapësira tregtare për arsye se
dëshirojnë që të rrisin flukset e arkës dhe njëkohësisht nëse këto fluke janë stabile ato ulin
dhe riskun e MNC-së.
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2.5.2 Motivet lidhur me koston

MNC-të bëjnë IHD për të minimizuar kostot, dhe kjo arrihet përmes : Përfitimi maksimal
nga ekonomia e shkallës.
Me këtë kuptojmë atëherë kur të gjithë faktorët e prodhimit shfrytëzohen në mënyrë sa
më efecientë pra duke i shfrytëzuar maksimalisht faktorët potencial të prodhimit.
Këtu MCN-ja synon të shes atë produkt të cilin është më e orientuar kah prodhimi I saj
për arsye se ajo e ulë mesataren e kostos së prodhimit të MNC-së.
Ku këtë forme viteve të fundit janë duke e përdorur kompanitë e larta të cilat përdorin
produkte dhe lende të pare të shtirjet dhe me anë të ekonomizimit të shkalles dhe fuqisë
punëtorë të lire synojnë të dalin me një çmim me të arsyeshëm në treg.

a. Përdorimi i faktorëve të huaj të prodhimit
Kostot e punës dhe të tokës mund të kenë ndryshime drastike nga një vend në tjetrin andaj
MNC-të shpesh tentojnë që procesin e prodhimit ta bartin në ato vende ku këta y faktorë
janë më lirë, pra fuqia punëtore dhe toka.(osh shumë MNC evropianë procesin e
prodhimit e kanë të orientuar në Kinë. Indi etj. sepse një kërkesë ë lartë për punë bënë që
çmimi i njësisë punëtore të jetë shumë më I ulët se sa në vendet tjera të botës).

b. Përdorimi i lëndëve të para të huaja
Shpesh MNC-të blejnë lëndë të parë nga vende të ndryshme sepse kosto e tyre nga vendi
në vend ndryshon dukshëm. Ku në raste mund të përdoren edhe burimet e atyre vendeve
dhe çmimi mund të ndryshoj dukshëm nga vendet tjera ku veprojnë ato kompani dhe kjo
i shtynë ato të investojnë në ato vende.

c. Përdorimi i teknologjisë së huaj
Në kohët e fundit shpesh MNC-të po blejnë teknologjinë e huaj në mënyrë që ta mësojnë
ta përdorin dhe ta përvetësojnë, ose përdorin personat apo resurset humane të atij vendi
ku shpesh her vendet mund të njihen për nivel të lart të inteligjencës ku kjo mund të jetë
faktor qe të investohet në ato vende.
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d. Reagimi ndaj luhatjeve të kursit të këmbimit
Kur një MNC kupton se valuta e një vendi të huaj është zhvlerësuar ajo tenton të investojë
në atë vend sepse investimet fillestare duhet të jenë relativisht të larta dhe në momentin
kur kjo valutë të rivlerësohet atëherë MNC-ja mund të ketë fitime të kënaqshme dhe të
pranueshme për kompaninë investuese.

2.6 Investimet e huaja direkte në Kosovë

Gjatë vitit 2013, Investimet e Huaja Direkte (IHD) të pranuara në Kosovë shënuan rritje
për 13.3 për qind apo arritën vlerën prej 259.4 milionë euro. Investimet e rezidentëve të
Kosovës në vende tjera shënuan rritje prej 13.5 për qind dhe arritën vlerën prej 17.9
milionë euro.
Investimet direkte të rezidentëve kosovarë jashtë ekonomisë së Kosovës janë kryesisht
investime kapitale, të cilat në të shumtën e rasteve janë blerje e patundshmërive.
Rezultat i krizës globale financiare por edhe procesit më të ngadalshëm të privatizimit,
IHD-të në raport me PBB-në kanë shënuar rënie të vazhdueshme që nga viti 2008.
Ndërkohë, në vitin 2013 është shënuar përmirësim i këtij treguesi nga 4.5 për qind të
PBB-së në vitin 2012 në 4.9 për qind të PBB-së në vitin 2013 (figura 1). Në kudër të IHDve, rritje ka shënuar kategoria e kredive ndërmjet ndërmarrjeve dhe fitimi i ri- 7 milionë
euro më shumë se sa në vitin 2012), ndërsa kapitali aksionar ishte për 61.0 milionë euro
më i ulët se sa në vitin 2012. Siç edhe është paraqitur në figurën 3, IHD-të në
patundshmëri, të cilat kryesisht janë kapital aksionar, kanë shtuar dominimin në
strukturën e gjithsej IHD-ve edhe gjatë vitit 2013. Me rritje janë karakterizuar edhe
sektori i transportit dhe telekomunikacionit, shërbimeve financiare, energjetikës dhe
tregtisë, ndërsa IHD-të në sektorin e ndërtimtarisë dhe prodhimit kanë shënuar rënie.
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IHD në Kosovë sipas sektorëve ekonomik
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35.41%
Minierat
Ndërtimi

Figura 1. IHD në Kosovë sipas sektorëve ekonomik 2013
Burimi: (Banka Qendrore e Kosovës, 2015)
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Investimet e Huaja Direkte ne Kosove sipas shtetit te origjinës 2014
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Figura 2. IHD në Kosovë sipas shteti te origjinës 2014
Burimi: (Banka Qendrore e Kosovës, 2015.)

Sa i përket origjinës së IHD-ve, Zvicra paraqet vendin prej nga vjen pjesa më e madhe e
IHD-ve në Kosovë (38.20 për qind e gjithsej IHD-ve), pasuar nga Gjermania (29.40 për
qind), Shqipëria (20.40 për qind), Turqia (20.00 për qind), etj. Përderisa investimet nga
Turqia kanë shënuar rritje prej 32.3 për qind gjatë vitit 2013, investimet nga Gjermania
dhe Zvicra kanë shënuar rënie për 56.2 përkatësisht 4.8 për qind. Gjithashtu, vlen të
theksohet se vërehet një interesim i shtuar i investitorëve nga Shqipëria për të investuar
në Kosovë. Vetëm në vitin 2013
IHD-të nga Shqipëria janë trefishuar krahasuar me vitin 2012 dhe kanë arritur vlerën prej
20.5 milionë euro (4.7 milionë euro në vitin 2012).

2.7 Kufizimet dhe pengesat prezente të IHD në Kosovë

2.7.1 Investimet dhe pengesat

Hulumtimet në kuadër të përgatitjes së këtij p u n i m i kanë provuar ekzistimin e
shumë pengesave institucionale dhe administrative për një klimë të favorshme
investuese.

Për të identifikuar intensitetin e pengesave të veçanta nga aspekti i

11

investitorëve të jashtëm në anketën e përmendur me 38 ndërmarrje, të anketuarit është
dashur ta përcaktojnë intensitetin në listën prej 14 pengesave të cilat janë paraqitur.
Është e qartë se një mori e pengesave të karakterit të përgjithshëm ka ndikim më
specifik në gatishmërinë e investitorëve potencial të huaj që një pjesë të kapitalit të
vet ta orientojnë në projekte prodhuese dhe produktive në Kosovë.
Është prezent një rangim tjetër fare i pengesave në krahasim me rezultatet e anketimit të
NVM-ve tjera private të vendit. Kështu përderisa në NVM-ve si pengesë numër një është
identifikuar mungesa e ligjeve dhe konkurrenca jo lojale, në rastin e ndërmarrjeve të
formuara me investime të huaja në vend të parë është identifikuar korrupsioni dhe
mungesa e garantimit

të investimeve. Sipas rezultateve të anketimit këto pengesa

kryesore kanë intensitet më të lartë në realizimin e investimeve të huaja në Kosovë:
Korrupsioni,
Mungesa e garantimit të investimeve,
Tatimet e larta,
Tregu i kufizuar,
Stabiliteti politik,
Telekomunikimet.
Ndërkaq pengesa me një intensitet më të dobët të ndikimit në realizimin e
investimeve të huaja mund të merren:
Mungesa e përvojës në realizimin e IHD,
Mungesa e ligjeve,
Lartësia e doganës,
Statusi final i Kosovës i pa definuar, dhe
Mungesa e përkrahjes promovuese e investimeve (Banka Qendrore e Kosovës,
2015).
Një rangim i tillë i pengesave, sidomos i atyre me intensitet më të dobët të ndikimit,
është pak a shumë befasues sidomos kur injorohen pengesat që kanë të bëjnë me
statusin final të Kosovës (rangu 6%), promovimi (rangu 5%) dhe mungesa e rrymës
elektrike (rangu i fundit).
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Lidhur me mungesën e rrymës elektrike duhet theksuar se anketimi është realizuar
para se të ndodhte havaria në termocentralet e Kosovës, kur furnizimi me energji ishte
përmirësuar dukshëm, ndërsa për investitorët që tanimë funksionojnë në Kosovë, mos
përcaktimi i statusit final nuk duket të jetë pengesë.
Megjithatë një analizë më e kujdesshme tregon se ndryshimet në vlerësimet lidhur me
intensitetin e pengesave të caktuara nuk janë shumë të mëdha: Intensiteti 4,7 e fundit
– 10,4 e para. Kjo shpie në një konkludim se pothuajse e tërë lista e pengesave të
paraqitura për vlerësime para të anketuarve, kërkon kujdesin e duhur të krijuesve të
politikave.

Pengesat kryesore me të cilat ballafaqohen
investitoret e huaj
Furnizimi me rrymë elektrike.
Mungesa e pëkrahahjes për promovimin e inv.
statusi final I kosoves I pa definuar
Doganat
Uji
Mungesa e ligjëve
Mungesa e përvojes në IHD
Telekomunikimet
Te tjera
Jo stabiliteti politik
Tregu I kufizuar
Tatimet e larta
Mungesa e garantimit te investimeve
korrupcioni

4.7
5
6
6.1
6.1
6.4
6.6
7.3
7.3
8
8.2
8.8
9
10.4
0

2

4

6

8
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12

Figura 3. Pengesat kryesore me të cilat ballafaqohen investitorët e huaj
Burimi: (Riinvest, 2002)

2.7.2 Kufizimet rajonale / gjeografike për inkurajimin e IHD

Ngadalësia në implementimin e reformave institucionale, ndërtimin dhe funksionimin
e institucioneve demokratike, prezenca e korrupsionit, rreziku politik dhe mungesa e një
menaxhmentit efikas makroekonomik në Evropën Juglindore (EJL) kanë bërë që rajoni
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mos të konsiderohet destinacion atraktiv për investitorët e jashtëm. Të gjitha vendet
e rajonit ngelin shumë prapa në krahasim me vendet e Evropës Qendrore (EQ) sa i
përket IHD.
Prandaj, tërheqja e IHD në Kosovë, i ka edhe limitet gjeografike, kështu që shumëçka
duhet të zgjidhet në nivel rajonal. Nga ana tjetër është e kjartë se tërheqja e investitorëve
serioz në secilin prej vendeve të rajonit domosdo përmban dimensionin rajonal. Kosova
duhet të përfitojë nga pozita e vet qendrore në rajon, duke e materializuar atë më
tërheqjen e investimeve që gravitojnë në tregun rajonal dhe më gjerë.
Mirëpo, bashkëpunimi n d ë r rajonal për shkak të problemeve të shumta ngecë. Tregtia
ndër rajonale në shumicën e vendeve sillet 9 % dhe 10%, me përjashtim të Kosovës ku
kjo është mbi 6 0 %. Ndërkaq investimet e përbashkëta midis partnerëve në rajon janë
gjithashtu shumë të vogëla.

2.7.3 Politikat e nxitjes së IHD-ve në Kosovë

Situata aktuale e zhvillimit ekonomik në plan të gjerë dhe problemet e përshkruara
lidhur me IHD shtrojnë nevojën për kompletimin e masave të politikës ekonomike,
kuadrit ligjor dhe rrethinës institucionale për krijimin e një mjedisi miqësor për afarizëm
dhe investime. Politikat në të vërtetë duhet tu adresohen njësoj të gjithë investitorëve
privat, të jashtëm dhe vendor. Në këtë pjesë të raportit do të adresohen shkurtimisht
disa nga çështjet më relevante për ndërtimin e një rrethine të tillë.

2.7.4 Ndërtimi i stabilitetit makroekonomik

Rivitalizimi i shpjetë i aktiviteteve ekonomike, rrumbullakimi i fazës emergjente të
rindërtimit pas luftës dhe

asistenca

financiare

dhe

teknike

e

bashkësisë

ndërkombëtare kanë ndikuar në rritjen e shpejtë të GDP-së dhe treguesve të tjerë
makroekonomik.

Mirëpo,

brenda përbrenda kësaj rritje kanë mbetur shumë

shpërpjesëtime të mëdha të cilat mund ta vështirësojnë ruajtjen e qëndrueshmërisë së
rritës ekonomike dhe stabilitetit makroekonomik.
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-

raportet midis GDP-së, konsumit, kursimeve dhe investimeve,

-

raporteve midis nevojave për investime kapitale dhe buxhetit,

-

raportit midis importit dhe eksportit,

-

papunësisë dhe investimeve.

Disa nga këto shpërpjesëtime mund të ilustrohen përmes të dhënave në tabelën e

mëposhtme:
Tabela 2. Treguesit makroekonomik (2001)
GNDP:

€ 1.8 mld vl.

GNP:

€ 2.5 mld vl

Të ardhurat në dispozicion:

€ 4.3 mld vl

Konsumi:

€2.5 mld vl

Kursimet:

€ 0.3 mld vl

Investimet:

€ 1.5 mld vl

Importi (Mallrat):

€2.5 mld vl

Exporti (Mallrat):

€0.4 mld vl

Buxheti I konsoliduar i Kosovës:

€0.4 mld vl

Investimet Kapitale:

€ 1.7 mld vl

Depozitat bankare (31.12.2001):

€0.5 mld vl

Dërgesat nga Diaspora:

€ 0.6 mld vl

Normat e inflacionit (CPI):

€ 11 %

Burimi: (Riinvest, 2002)
Aktualisht, shumica e këtyre shpërpjesëtimeve po përballohen në saje të asistencës
financiare ndërkombëtare, dërgesave të emigrantëve dhe diasporës, konsumit të të
punësuarve në administratën ndërkombëtare. Mirëpo sfidat mjaft të vështira për tu
përballuar janë se si të rriten mundësitë për gjenerim të të ardhurave dhe punësimit nga
kapacitetet vendore. Menaxhimi i kujdesshëm i kësaj periudhe kalimtare është shumë
i rëndësishëm për të shmangur recesionin e thellë të njohur si “shok” i ekonomive të
bazuara në ndihma ose infuzion të lartë financiar nga jashtë. Me qëllim që të shmanget
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ky lloj recesioni, dy vitet ardhshme janë esenciale për ta përmirësuar infrastrukturën
publike nepërmjet përkrahjes së donatorëve, e cila do t’i stimulonte aktivitetet afariste
dhe krijimin e vendeve të reja të punës.
Tabela 3. Vlerësimet e rritjes së GDP-së

Indeksi
GDP mil. USD 2000
1,3
100
GDP mil. USD 2001
1,6
124
52
GDP për kokë banori
76 100
79
GDP për kokë banori
90 118
2000
4
2001
Burimi: (Riinvest, 4
2002)
Inflacioni i vlerësuar prej 12% pritet të zvogëlohet pas një lloj “shoku” të çmimeve pas
zëvendësimit të Markës Gjermane me Euro. Nga aspekti I IHD përdorimi i monedhës së
re të BE – Euro, është një përparësi për shkak se eviton problemet që krijohen me
rastin e këmbimit nder valutor ose zhvlerësimin e valutës vendore si pasojë e inflacionit
ose politikës ekspansionistë monetare. Valuta stabile dhe e fortë dhe niveli i ultë i
inflacionit, objektivisht paraqet një përparësi të rëndësishme të Kosovës në krahasim me
vendet tjera të rajonit.
Buxheti i konsoliduar i Kosovës, i cili ishte financuar nga të hyrat vendore vetëm 50%
në vitin 2000, në vitin 2001 të hyrat nga tatimet ishin dyfishuar dhe vet financimi i
buxhetit është ngritur në 82%, ndërsa për vitin 2002 pritet që të hyra nga tatimet të
mbulojnë 93% të nevojave buxhetore. Po ashtu kemi një rritje të lartë të normave të
GDP-së gjatë viteve 2001 (24%, 13% sipas treguesve real) dhe 2002 (14%, 7% sipas
treguesve real), duke arritur të një normë më e vogël e rritjes prej 6 deri në 7% në
vitin 2005. Pjesëmarrja e buxhetit në GPD pritet të rritet nga 14% sa ishte në vitin
2001, në 20% pas vitit 2005 (Riinvest, 2002)Një fushë tjetër e shpërpjesëtimeve është
ajo ndërmjet importit dhe eksportit. Eksporti për momentin është në nivel tejet të ultë për
shkak pengesave në infrastrukture dhe prodhim. Politikat aktuale synojnë të zvogëlojnë
deficitin, duke zvogëluar importin e ndihmave humanitare dhe asistencën emergjente
për rindërtim, dhe rritjen e eksportit të mallrave. Dërgesat financiare të Diasporës ka
gjasa të vazhdojnë rolin e tyre shumë të rëndësishëm në menaxhimin e këtyre
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deficiteve, dhe shuma e këtyre dërgesave arrijnë shumën ndërmjet 400 – 500 milion €.
(Riinvest, 2002).
Menaxhimi dhe rregullimi adekuat makroekonomik si parakusht i ruajtjes së
stabilitetit ekonomik është kyç për stimulimin e IJD. Nga ana tjetër rritja e investimeve
private është gjithashtu e domosdoshme për të përballuar shumë vështirësi dhe
shpërpjesëtime. Efektet e tyre duhet orientuar sidomos kah rritja e eksportit, investimet
në infrastrukturën publike si formë e lehtësimit të presioneve në buxhet, dhe në të
njëjtën kohë rritjen e të ardhurave buxhetore nga tatimet dhe rritjen e punësimit. Kjo
kërkon rritjen e mëtejme të kapaciteve në administratën publike dhe gjithashtu edhe
ndërtimin e transparencës mbi ecuritë e indikatorëve makroekonomik. Duhet të
vazhdohet mbështetja e Njësisë për Analiza Makroekonomike në AQF/Ministrinë e
Ekonomisë dhe Financave, e cila përgatit dhe boton Raportin mujor mbi treguesit
themelor, dhe e cila në bashkëpunim me Riinevstin do të botojë Buletinin kuartal mbi
trendet makroekonomike. Për çdo investitor, pasqyra reale dhe azhure mbi situatën
makroekonomike është me rendësi shumë të madhe.

Së këndejmi përparimi i bazës

statistikorë, metodologjisë dhe përgjithësisht sistemit të përllogaritjes së indikatorëve
makroekonomik duhet të vëhet në detyrat prioritete.

2.8 Privatizimi dhe reforma e Shërbimeve publike

Aprovimi i rregullores mbi AKM është një hap i rëndësishëm për fillimin e procesit të
privatizimit. Regjistrimi i korporatave të reja subsidiare të dala nga NSH ekzistuese dhe
shitja e pasurisë së tyre në treg investitorëve të vendit dhe të jashtëm, pa patur në
trashëgimi obligimet dhe problemet e tjera të NSH duket një model i qëlluar dhe i
orientuar drejt për të qenë atraktiv për investitorët. Duke pasur parasysh të dhënat e
prezantuara më sipër duket se ky është një fakt shumë relevant.

Mirëpo kanë

mbetur ende punë për të filluar efektivisht me procesin e privatizimit, dhe para
së gjithash aprovimi i politikave procedurale për zbatimin e rregullores dhe krijimi i një
programi aktivitetesh për të realizuar procesin e privatizimit dhe ndërlidhur atë me
politikat ekonomike dhe kuadrin ligjor komplementar. Më tutje, duhet ndërmarrë
një aktivitet ofensiva për promovimin e modelit dhe programit të privatizimit tek
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investitorët privat të vendit dhe të jashtëm. Është e qartë se suksesi në privatizimin
e ndërmarrjeve të mesme dhe të mëdha shoqërore sipas modelit “Spin-off”, do të
varet esencialisht nga gatishmëria e investitorëve të jashtëm dhe të brendshëm më
mundësi solide financiare.

Duke u nisur nga fakti se infrastruktura publike, veçmas telekomunikimet, energjetika
dhe disa nga shërbimet publike mund të jenë atraktive për investitorët e jashtëm,
hapja e proceseve reformuese brenda ndërmarrjeve publike ka rëndësi esenciale.
Konferenca Ndërkombëtare mbi Privatizimin e ndërmarrjeve shoqërore dhe reformën
e ndërmarrjeve publike , ka sqaruar disa nga dilemat dhe është angazhuar seriozisht
lidhur me këtë (Riinvest, 2002).
Mirëpo derisa në aspektin e krijimit të një kuadri ligjor dhe organizativ, gjërat kanë
lëvizur në drejtim pozitiv, brenda ndërmarrjeve publike u dëshmua se preokupimi
themelor është me problemet ditore të funksionimit e më pak me ristrukturimin,
liberalizimin dhe konkurrencën, dhe drejtimet e reformave të domosdoshme me çka
pozita e tyre do të ndryshohej rrënjësisht.
Pothuajse të gjithë sektorët e infrastrukturës publike dhe shërbimeve publike kanë
nevojë për investime serioze. Mu për këtë, duhet krijuar kuadrin ligjor për çasje inovative
që mund të jetë atraktive për investitorët. Këtu më poshtë po përmendim vetëm disa nga
mundësitë.
Ekzistojnë opsione të ndryshme të pjesëmarrjes së sektorit privat ndaj alternativave se si
ndahet përgjegjësia mbi pronësinë e mjeteve ndërmjet sektorit privat dhe publik.
Përveç privatizimit të plotë (shitjeve së pasurisë publike), opsioni kryesor ndërmjetësues
i pjesëmarrjes private janë: kontratat mbi menaxhmentin, marrja me qëra/lizingu,
koncesionet dhe modelet operative si p.sh. BOT (Build, Operate, Transfer – Ndërtimi,
Veprimtaria, Transferi), BOO (Build, Operate, Oën – Ndërtimi, Veprimtaria, Pronësia)
e të tjera. Këtu po japim një sqarim të shkurtër për secilin prej opcioneve të përmendura:
Nën marrëveshjen për marrje me qëra/lizing, ndërmarrja private merr me qëra
mjetet e ndërmarrjes publike nga qeveria, dhe merr përsipër përgjegjësinë për
shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e tyre. Qëramarrësi pre supozon rrezikun komercial
të veprimtarisë, dhe ka të drejtë në të ardhurat që realizohen nga kjo veprimtari.
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Fitim varet nga ajo se sa qiramarrësi është në gjendje t’i zvogëloj shpenzimet krahas
ofrimit të standardeve kualitative, kështu që është i inkurajuar ta përmirësoj efikasitetin
e veprimtarisë.
Koncesioni i jep të drejtën investitorit privat jo vetëm në bartjen e përgjegjësisë
për shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e mjeteve në pronësi publike, por edhe për
investime të reja.

Megjithatë, mjetet mbesin në pronësi të qeverisë e cila ushtron të drejtën e plotë mbi të
gjitha mjetet, duke përfshirë edhe edhe ato që janë investuar nga partneri privat, të cilat
kalojnë në pronësi të qeverisë kur skadon afati i kontratës. Përparësia kryesore me këtë
rast është bartja e përgjegjësisë së plotë e veprimtarisë dhe investimeve në sektorin
privat, dhe krijimi i stimulimeve për efikasitet në të gjitha veprimtaritë e shërbimeve
publike. Prandaj, ky është një opsion atraktiv për rastet kur nevojiten investime kapitale.
Në një projekt të tipit BOT, investitori bën një investim, shfrytëzon kapacitet për disa
vite dhe në fund pas shfuqizimit të kontratës bën bartjen e të gjitha të drejtave
në kapacitetet e shërbimeve publike. Nëse kapacitetet mbesin në pronësi të investitorit,
atëherë ajo quhet BOO model.
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT
Menjëherë pas luftës, në fazën emergjente të rindërtimit të Kosovës frekuentimi i
vizitave të afaristëve dhe investitorëve potencial ishte mjaft i madh.
Vështrimi i situatës dhe trendëve të përgjithshme dhe të ringjalljes ekonomike dhe
mundësive për të zhvilluar bizneset e tyre në punët emergjente për evitimin e pasojave
të luftës , kryesisht furnizimi me materiale ndërtimi dhe artikuj të konsumit të gjerë
dhe angazhimi në punët ndërtimore ishte motivi kryesor.
Hulumtimi i mundësive potenciale për aktivitete më serioze afariste siç janë IHD
ishte një motiv shtesë. Kontakte intensivë ka pasur sidomos me pjesëtarë të Diasporës
Kosovare e cila pas shumë viteve ishte në pozitë të njihet me rrethanat e reja politike
dhe ekonomike, dhe vizionet lidhur me krijimin e një partneriteti me firmat e vendit.
Fatkeqësisht këto vizita dhe iniciativa e gjetën Kosovën në një situatë të papërgatitur
për t’iu përgjigjur këtij interesimi: Mungesa e institucioneve, mungesa e infstrukturës
ligjorë dhe autoriteteve për komunikim në administratën publike, vështirësitë e mëdha
në shërbimet publike, mungesa e sistemit financiar e në atë kohë sidomos mos
ekzistenca e bankave kanë pasur një ndikim të shprehur dekurajues.
Edhe tri vjettë pas luftës është shumë vështirë të analizohet dhe vlerësohet gjendja
e pikrishme lidhur me IHD në Kosovë. Ende nuk është siguruar një evidence cilësore
e cila do të bënte të mundur të vlerësohen përmasat dhe vëllimi i IHD dhe struktura e
tyre. Enti Statistikor i Kosovës (ESK) mban një evidencë nga e cila mund të nxirren
fare pak informata. Kjo e vështirëson analizën mbi trendët dhe problemet me të cilat
shoqërohet fenomeni i IHD në Kosovë.
Sipas të dhënave nga pasqyra e ESK në periudhën e pasluftës janë regjistruar 318
biznese me pjesëmarrje të kapitalit të huaj.
Në bazë të raporteve të cilat i paraqet Riinvesti ka zhvilluar një anketë me 48 biznese
në të cilat është angazhuar kapitali i investitorëve private të jashtëm anketa ka qenë e
disenjuar që të sigurojë një informacion plotësues lidhur me karakteristikat elementare
të këtyre investimeve si dhe perceptimet e investitorëve për mjedisin afarist.
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4. METODOLOGJIA
Gjatë punimit të temës investimet e huaja direkte ku analizohet motivet dhe trendët dhe
madhësia dhe shtrirja e investimeve të huaja direkte në Kosovë, janë përdorur metodat
vijuese: metodën e induksionit dhe deduksionit, metodën empirike kryesisht të dhënat
dytësore. Fillimisht shtjellohet kuptimi i përgjithshëm i investimeve të huaja direkte
(IHD), duke përdorur të dhënat sekondare është nxierrur definicioni në lidhje me IHD-të
, shqyrtohet historiku I tyre shtrirja e tyre në botë në shekujt e fundit. Investimet e Huaja
Direkte Investimet direkte në rastet me të shpeshta definohen si depozitime të kapitalit në
ndërmarrje të jashtme me qëllim të qeverisjes dhe të kontrollit të këtyre ndërmarrjeve.
Nga librat dhe artikujt përfundimet e arritura tregojnë se Qeverisja ose kontrolli përfshin
marrjen e vendimeve në procesin e prodhimit, shitjen, ndarjen e rezultateve të prodhimit,
akumulimit dhe vendimet e tjera të rëndësishme që kanë të bëjnë me suksesin e
ndërmarrjeve. Këto investime mund të kenë forma të ndryshme: kontroll absolut,
depozitime të barabarta dhe pjesëmarrje me të madhe (mbi 50%) ose pjesëmarrje me të
vogël (nën 50%).Sipas rregullores së FMN-së Investimet Direkte konsiderohen ato
depozitime ku depozituesi i jashtëm mban së paku 25% të aksionëve. Sipas statistikave
të marruar nga artikujt e përdorur e Investime Direkte me së shumti merren kompanitë
multinacionale. Këto ndërmarrje me forcë të madhe ekonomike kanë njësite e veta
ekonomike në shumicën e vendeve të botës. Mirëpo sipas natyrës së vet ato janë
nacionale, qeverisen nga qendrat nacionale dhe janë në lidhje të ngushtë me qeveritë
nacionale.
Nga hulumtimet e bazuara në libra dhe artikujt të zgjedhur në lidhje me temën, Investimet
Direkte, si për investitorët ashtu edhe për shfrytëzuesit kanë përparësitë e veta por kanë
edhe disa të meta. Pronarit të këtyre investimeve i mundësojnë zgjerim të aktivitetit
prodhues dhe të lidhjeve afariste, plasmanit efikas të teknologjisë dhe fitime me të mëdha,
angazhohen resurset financiare e njerëzore, zgjerohet tregu, rritet eksporti etj.
Shfrytëzuesit këto investime i mundësojnë resurse plotësuese për zhvillim, procese të reja
teknologjike, aftësi në punë dhe organizim. Sipas autoreve shqiptar dhe të huaj arrihet të
kuptohet se kapitali që kthehet varësisht nga rezultatët në prodhim, kurse në afat të gjatë
kthehet pavarësisht nga rentabiliteti i objektit në të cilin është investuar. Por investimet
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direkte kanë edhe te metat e veta për shfrytëzuesin. Investitorët e jashtëm kërkojnë në
radhë të parë projekte rentabile të leverdishme; strukturën ekonomike ua përshtatin
interesave të veta; mundohen të ndikojnë në zhvillimin shoqëror të vendit importues të
kapitalit; shtojnë varshmërine prodhuese, shkencore, teknike, tregtare dhe financiare nga
investuesi i jashtë (Berisha, 2000).
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5. PREZANTIMI DHE ANALIZA E REZULTATEVE
5.1 Qasja në ekonomitë e reja evropiane

Kosova ka një ekonomi të re dhe dinamike. Baza e saj është transformuar nga një ekonomi
centraliste e dirigjuar në një ekonomi të hapur të tregut, e cila transformimin e saj të thellë
e ka përjetuar pas vitit 1999 me çlirimin e Kosovës nga Serbia.
Një ndër sfidat me të cilat ajo u përball gjatë dekadës së fundit është edhe procesi i
privatizimit. Në përpjekje për të krijuar një mjedis sa më të përshtatshëm për investitorët,
AKP-ja vazhdon me një program të përshpejtuar të privatizimit të Ndërmarrjeve dhe
Asetëve përmes një procesi të tënderimit transparent dhe konkurrues, sipas praktikave më
të mira ndërkombëtare.
Ky proces është atraktiv për investitorët sepse i mundëson pronarit të ri të bëjë investime
të menjëhershme si dhe të bëjë përzgjedhjen e fuqisë së re punëtorë, duke ofruar pronësi
të pastër pa ndonjë borxh të trashëguar, pa ndërhyrje të kreditorëve dhe pretendentëve të
mundshëm (Mirkusic, 1968).
E ndodhur në Evropën Juglindore ekonomia e Kosovës është bërë pjesë e integrimeve
ekonomike të këtij rajoni, të cilat ofrojnë mundësitë e zgjerimit të tregut në një hapësirë
mjaftë të gjerë. Qellim në vete tashmë është rritja e konkurrueshmërisë së kësaj ekonomie
duke rritur kapacitetin e saj eksportues për të zvogëluar deficitin tregtarë që Kosova
aktualisht ka.
Si vend i rëndësishëm për zhvillimin e biznesit Kosova ofron një sërë përparësish
kooperativë si: popullsinë e re dhe mjaftë mirë të kualifikuar, ku mosha mesatare e saj
është mjaftë e re, resurset natyrore, kushtet e volitshme klimatike, infrastruktura e re,
politika fiskale me taksat më të ulëta tatimore në rajon, pozita gjeografike me qasje në
tregun rajonal të CEFTA-s dhe në atë të Bashkimit Evropian . Kosova përveç se është
anëtare e CEFTA-s, në Qershor të këtij viti është anëtarësuar edhe në FMN (Fondi
Monetare Ndërkombëtar) dhe BB (Banka Botërore) dhe aspiron në mekanizma tjerë të
fuqishëm ekonomiko-financiar si BERZH, si dhe në Bankën për zhvillim e këshillit të
Evropës CEB. Kosova gjatë muajit qershor 2013 është pranuar si anëtare e plotë në CEB.
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Kjo bankë është degë autonome e Këshillit të Evropës. Aspiron në mekanizma tjerë të
fuqishëm ekonomiko-financiar si Organizata botërore e Tregtisë OBT etj. (KE, 2014).
Statistikat vitale të ekonomisë së Kosovës:
• Nr. i banorëve: 1.8 milion.
• Sipërfaqja: 10,908 (Evropian, 2009).
Tabela 4. IHD 2007 –2012 sipas vendit (me mm EUR)
Shteti

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Gjithsej

Gjermania
Britania e Madhe
Sllovenia
Zvicra
Turqia
Austria
Shqipëria
Holanda
Shtetet e
Bashkuara
Tjera
Gjithsej

48.1
116.2
56.2
9.7
5.4
35.4
3.4
41.2
8.8

44
36.6
44.3
32.1
23.8
51.3
21.9
22.5
4.8

75.2
6.2
50.8
22.7
14.5
15.5
23.3
15.1
11.8

91.5
38.9
34.0
35.1
4.9
21.1
20.3
14.5
12.6

66.6
80.1
16.2
30.9
34.7
19.6
11.2
14.2
14.3

49.5
14.3
9.3
43.8
65.6
0.4
4.7
-26.0
10.8

374.95
292.24
210.76
174.34
148.86
143.26
84.79
81.53
63.14

74.5
440.7

70.7
366.5

29.9
287.4

71.5
365.8

88.0
393.9

35.2
229.1

369.7
2,083.50
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Burimi: (BQK, 2015)
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5.2 Zhvillimi i sferave të reja ekonomike në Kosovë.

Disa nga përfitimet e investimit në Kosovë janë:
Taksa të ulëta, resurse të pasura dhe ambient përkrahës të biznesit.
Taksat në Kosovë janë shumë të ulëta krahasuar me shtetet fqinjë.
Sistemi tatimor është mbajtur jashtëzakonisht i thjeshtë. Popullata e re dhe e motivuar,
70% nën moshën 35 vjeçare
Një fuqi të re dhe të motivuar punëtore me shpirt dhe aftësi të forta ndërmarrëse dhe
gjithashtu njohuri të përgjithshme të shumicës së gjuhëve Evropiane.
Resurset e lakmueshme natyrore: linjiti, zinku, plumbi, ferro- nikeli dhe toka pjellore
bujqësore.
Qasje të lirë në tregun e Bashkimit Evropian dhe tregjet fqinje.
Institucione moderne në përkrahjen e bizneseve procedurë të thjeshtë dhe të shpejtë për
regjistrimin e bizneseve (brenda 3 ditëve) Sistem të sigurtë bankar, strukturë moderne
ligjore dhe në pajtim me BE-në, dhe monedha zyrtare në Kosovë është Euro, që eliminon
rrezikun e Euro-zonave. Pas pavarësimit të saj, Kosova ka arritur progres të madh në
shumë fusha të zhvillimit të saj si në: rritjen e stabilitetit politik, ngritjen e nivelit të
sigurisë, ekonomi stabile me rritje të vazhdueshme, plotësim të legjislacionit etj.
Ajo është bërë pjesë e rëndësishme e iniciativave të bashkëpunimit regjional, përmes të
cilave është arritur krijimi i tregut të përbashkët rajonal, eliminimi i tarifave doganore,
eliminimi i barrierave tregtare, si dhe hapja e perspektivave të reja.
Institucionet e Kosovës kanë punuar dhe vazhdojnë me hapa të shpejtë të punojnë në
përmbushjen e standardeve të nevojshme për anëtarësim në Bashkimin Evropian (BQK,
2015).
Është krijuar mjedis stabil makroekonomik, sistem i qëndrueshëm financiar, janë bërë
reforma në politikën fiskale në aplikimin e normave më të ulëta tatimore në rajon. Nder
objektivat e rëndësishme që vendi ynë ka venë para vetës është edhe rritja e
konkurrueshmërisë se ekonomisë së vendit në tregun rajonal.
Është arritur progres në ngritjen e infrastrukturës moderne, si brenda Kosovës e po ashtu
edhe me lidhjen me rajonin, vlen të përmendet këtu lidhja me Shqipërinë përmes
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autostradës së ndërtuar si dhe zotimet e Shqipërisë që në një të ardhme jo të largët të
ndërtoj edhe vijën hekurudhore që lidh këto dy vende.
Vendi ynë ofron mundësi të mëdha për investim edhe në sektorë tjerë si në: bujqësi,
energji,vreshtari,turizëm,nxjerrje dhe përpunim të metaleve etj. Sistemi i regjistrimit të
biznesit në Kosovë përbën një faktor tjetër nxitës në rritjen e investimeve, me proceduara
të thjeshtuara dhe me shpejtësi të regjistrimit të bizneseve të reja për një kohë të shkurtë.
Të gjitha këto e veçojnë Kosovën si një vend mjaft atraktiv me mundësi investimi për
secilin investitor të sektorëve të ndryshëm, si në privatizim ku tashmë pritet privatizimi
dhe dhënia në koncesion i kompanive të mëdha publike si: Posta dhe Telekomi i Kosovës
e po ashtu edhe investimi në fushat e gjelbra, në të cilat mundësi mjaftë të favorshme në
ofrimin e infrastrukturës fizike ofrojnë parqet industriale. Kosova po punon në krijimin
tregut të kapitalit financiar, në të cilin do të gjenin plasman investitorët të cilët duan të
investojnë në aksionet e kompanive të ndryshme.
Gjatë vitit 2012 vlerësohet të jenë investuar 232 milionë € ose 41.2 % me të ulëta sesa në
vitit 2011, numri i përgjithshëm i kompanive të huaja që operojnë në Kosovë arrin në
rreth 5018 sosh.

26

6. KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME
Kosova ka hyrë në një fazë shumë dinamike të zgjidhjes së statusit përfundimtar, me çka
pritet edhe të krijohen mundësitë për një zhvillim më të mirë ekonomik. Investimet e
Jashtme Direkte në Kosovë padyshim që janë një bazë e fortë dhe me një rëndësi vitale
për zhvillimin ekonomik dhe për ngritjen e standardit jetësor.
Sot institucionet vendore në bashkëpunim me institucionet ndërkombëtarë janë duke bërë
përpjekje të vazhdueshme për të tërhequr një numër sa më të madhe të investitorëve të
huaj, dhe për të krijuar një klime të përshtatshme për ta.
Kosova ka mjaft potenciale për të tërhequr investimet e huaja direkte, resurse ka në
energjetikë, resurse ka në pasuritë minerale, në sektorin e zhvillimit të bujqësisë dhe
prodhimeve ushqimore, në sektorin e turizmit, në pozitën e mirë gjeografike që ka në
rajon. Pastaj, janë resurset humane, popullsia shumë e re dhe me një disponim shumë të
mirë për punë, edhe politikat fiskale që aplikohen në Kosovë, janë shumë të përshtatshme
për zhvillimin e biznesit, por pengesë kryesore për investitorët e huaj aktualisht është
furnizimi jo i rregullt me energji elektrike.
Investimet e Jashtme Direkte janë pothuajse me të vogëlat në rajon, por shpresojmë që
më zgjidhjen e statusit përfundimtar të kemi një hov të madhe të investitorëve të huaj, të
cilët nuk do të hezitojnë të investojnë dhe të gjejnë tregun e tyre në Kosovë
Akterët e politikave duhet të luajnë rol më aktiv në krijimin e një ambienti miqësor për
investime në Kosovë duke krijuar praktika të mira dhe koordinuar përpjekjet për
adresimin e këtyre çështjeve: Praktikat dhe përvojat ndërkombëtare duhet të shërbejnë si
bazë për krijimin e një rrethine investive më miqësore.: Përmirësimin sistematik të
stabilitetit politik dhe gjendjen e sigurisë; Rritjen e vetëdijesimit të komunitetit të biznesit
dhe opinionit publik se sa i rëndësishëm është roli i sektorit privat në promovimin e
progresit ekonomik dhe krijimin e ekonomisë së tregut; Mbrojtjen e konkurrencës lojale
duke reduktuar evazionin fiskal dhe intensifikimin e vazhdimësisë së masave sistematike
kundër korrupsionit;
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Lehtësitë për eksport përmes krijimit të identitetit tregtar të Kosovës dhe nënshkrimi i
marrëveshjeve me vendet fqinje dhe vendet tjera për t’i eliminuar pengesat
administrative, si p.sh. njohja e certifikatës së origjinës Kosovare dhe respektimi i parimit
të reciprocitetit në marrëdhëniet tregtare.
Ndërmarrjen e të gjitha masave për t’i përmbushur standardet dhe kriteret që kërkohen
nga Marrëveshja për Investime në kuadër të Paktit të Stabilitetit me qëllim që të ndërtohet
një kornizë stabile, transparente dhe e unjësuar për investime në sektorin privat;
Promovimi i programit të privatizimit të investitorët potencial, zhvillimi dhe publikimi i
referencave udhëzuese mbi procedurat e politikës operative dhe ndërtimi i praktikave
transparente që lidhen me implementimin e Rregullores mbi AKM-në e cila do t’i
inkurajonte investitorët e vendit dhe të huaj;
Kompletimi i kornizës ligjore duke aprovuar ligjet dhe rregulloret që janë në pritje për
Privatizimin/Ligji mbi Shfrytëzimin Afat-gjatë të Tokës, Ligji mbi Hipotekën, Ligji mbi
Bankrotonim, Ligji mbi Mbrojtjen e Konkurrencës, Ligji mbi Tregtinë e Jashtme, Ligji
mbi Tregun Financiar dhe Bursën dhe, Ligji mbi të Drejtat Pronësore.
Ligjet në të cilat janë bërë plotësimet e duhura duhet të fillojnë të implementohen dhe
fuqizohen juridikisht, dhe me anë të kësaj të forcohet rregullative ligjore.
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